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PROTECTED ELEMENTS IN TURKMEN TURKISH ABSTRACT
Turkmen Turkish constitutes Oguz group of Turkish language's eastern branch but Azerbaijan and the Turkey Turkish constitutes the western branch. A part of Oguz Turkey has used the same literary language up to the 17th century in the Anatolia, Syria, Iran and Iraq geography. After this century Ottoman Turkish and Azerbaijani Turkish created two different literary languages. Gagauz Turks today live mainly including the Gagauz Autonomous State, northeastern Bulgaria, Ukraine, Romania and Greece. Gagauz consisting of a combination of Peceneks, Uz, Kuman-Kipchak and Oguz tribes in different periods of history. Gagauz live under the independence of the Ottoman Empire in Balkans until the 18.th century. After the 18th century following the weakening of the rule of the Ottoman Empire in the region with various reasons they migrate to Russia. Until 1990 under the independence of the Romanian and Russian they managed to survive. The Soviet Union is fragmented in the 1990s. Then, in 1994, the Gagauz Autonomous Republic is known. Until the 18th century, Turkmens used the Chagatay Turkish which has been Central Asian Turks'common written language. After the 18th century Turkmen poets and writers wrote the woks which formed the infrastructure of the Turkmen Turkish. Today the foundation of Turkmen Turkish include the Teke, Yomud, Ersarı, Çavdur, Sarık, Salur, Gökleñ's tribes language producs. Modern Turkmen literary language basically is based the Teke dialect which is spoken in the Ahal and Marı district. Turkmens depending the understanding of the Oguzsized units could not have written literature for a long time. Therefore since 13th century they have had their rich products of old tradition. As well as some typical characteristics of Eastern Turkish, some phonetic and morphological characteristics of Oguz group of Turkish literary language are seen in Turkmen Turkish. Because Kipchak and Chagatai languages have been effective in Turkmen Turkish which is located in the west group of Turkey written languages over years, some part of the sound change which has been seen in the Azerbaijan and the Turkey Turkish has not been seen in this written language. Therefore, a large number of protected phonetic elements in the northern and eastern group of Turkish literary language have been protected in Turkmen Turkish as well. In this article these protected phonetic elements in Turkmen Turkish are expressed with examples by a comparative method.
STRUCTURED ABSTRACT
Today Teke, Yomud, Ersarı, Çavdur, Sarık, Salur, Gökleñ tribes and associated with these tribes's clan's language products constitude the foundation of the Turkmen Turkish. Turkmen Turkish represents the eastern arm of the Western Turkish in the Turkish language atlas. Turkmens depending on the understanding of the Oguz tribe troops could not have a written literature for a long time. Therefore, they have had a rich oral folk literature tied to the old Oguz tradition 13th century onwards. Especially folk epics with style Köroglu and the stories like Tahir and Zühre, Yusuf and Züleyha, Aslı and Kerem, Leyla and Mecnun are among the most important literary products of Turkmen oral folk literature. Due to its proximity to the region of northern and eastern group of Turkish dialects like other Turkish communities they used the Chagatai Turkish as written language in the 15th and 17th centuries.
Modern Turkmen literary language basically based on to the Teke dialect spoken in Ahal and Marı districts. Turkmens has used the common written language of Central Asian Turks' Chagatay Turkish, until the 18th century. Therefore, the majority of phonetic and morphological characteristics of Oguz group of Turkish literary languages are seen in Turkmen Turkish. Besides, some characteristics of the eastern Turkish are also seen. Especially in old Turkish period while / b / consonants at the beginning of the words have been preserved in the northern and eastern group of Turkish literary languages, some of these consonants have evolved into the fricative / v/ consonant in the western group of Turkish literary languages.
Same way, in old Turkish period, while / k/, / ḳ/, /t/ consonants at the beginning of the words have been preserved in the northern and eastern group of Turkish literary languages, these consonants have evolved into the voiced /g/, /ġ/, /d/ consonants in the western group of Turkish literary) It is seen that in Turkmen Turkish which located in the west group of written language of Turkish, due to the effects of the written language of Kipchak and Chagatai those sound changes unrealized and protected phonetic elements of northern and eastern group of Turkish literary language continued protection in the Turkmen Turkish too. In this article protected phonetic elements in Turkmen Turkish is indicated by a comparative method with examples.
Primary Long Vowels
The long vowels in the main Turkish systematically have been preserved in the modern Turkish literary language's Yakut, Turkmen and Khalaj Turkish. But those long vowels have existed limited number of words in other written language. The long vowels of main Turkish have been subjected to shortening in subsequent periods. While these celebrities were shortening they left allophonic tracks such as celebrity thinning, celebrity derivation, celebrity twinnig, consonant derivation, consonant twinnig and voicing. The long vowels of main Turkish are protected in a systematic way in Turkmen Turkish: TrkmT. aaç "hungry" ~ AzT. ac ~ TT. aç < MT. aaç; TrkmT. aağ-"rise, to climb" ~ AzT. ağ-~ TT. ağ-< MT. aaġ-; TrkmT. aağı "lament, wail, weep" ~ AzT. ağı ~ TT. ağıt < MT. aaġı; TrkmT. aak "white" ~ AzT. ağ ~ TT. ak < AT. aaḳ; TrkmT. aal "red, scarlet" ~ AzT. al ~ TT. al < AT. aal; TrkmT. äädik "short boots" ~
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Volume 11/10 Spring 2016 TT. edik < MT. eetük; TrkmT. äär "man, male" ~ AzT. er ~ TT. er < MT. heer; TrkmT. gıız "girl, female" ~ AzT. ġız ~ TT. kız < MT. ḳıız; TrkmT. ııs "soot, odors, smoke" ~ AzT. his ~ TT. is < MT. ııs; TrkmT. ıız "trace" ~ AzT. iz ~ TT. iz < MT. iiz; TrkmT. iiş "busines" ~ AzT. iş ~ TT. iş < MT. iiş; TrkmT iişik "threshold, sill, brink, verge, doorstep" ~ AzT. ėşik ~ TT. eşik < MT. ėėşik; TrkmT iy-"to eat" ~ AzT. yė-~ TT. ye-< MT. yėė-; TrkmT. ood "fire, blaze" ~ AzT. od ~ TT. od < MT. hoot; TrkmT. oon "ten (number)" ~ AzT. on ~ TT. on < MT. oon; TrkmT. göök "sky" ~ AzT. göy ~ TT. gök < MT. köök; TrkmT. göön "the chest, leather, horse leather, raw hides" AzT. gön ~ TT. gön < MT. köön; TrkmT. kööl "lake" ~ AzT. göl ~ TT. göl < MT. kööl; TrkmT. kööz "fire, ember" ~ AzT. köz ~ TT. köz < MT. kööz; TrkmT. buut "leg, thigh" ~ AzT. bud ~ TT. but < MT. buut;
TrkmT. güyç "power" ~ AzT. güc ~ TT. güç < MT. küüç.
Short Celebrities
Celebrity of /a/
The back palate /a/ celebrities in the word roots of old Turkish period have been thinned and narrowed due to the consonants of thinner and reducer in the Turkey Turkish and Azerbaijan Turkish. But those celebrities are protected in old forms in Turkmen Turkish: TT. dış "out, away" ~ MT dış ~ TrkmT. daş < OT., Mid.T. taş; TT. yine "again" ~ AzT. yenä ~ TrkmT. yaña / yene < OT., Mid.T. yana; TT. yeni ~ AzT. yėni ~ TrkmT. yañı "yeni" < OT., Mid.T. yanı.
Celebrity of /e/
In the old and middle Turkish period a part of the voice open / e / in word roots was exposed to contraction until reaching written language due to contractionary / y / consonant, vowel harmony, celebrity analogy. Shrinking these celebrities are protected old style forms in Turkmen Turkish: TT. giymek "wear"~ AzT. geymek ~ TrkmT. geymek < OT., Mid.T. kedmek, keḍmek, keymek, ketmek, kiymek, kiḍmek, kidmek, kitmek; TT. büyük "big" ~ AzT. böyük ~ TrkmT. beyik < OT., Mid.T. bedük, beđük, betük; TT. inmek ~ AzT. ėnmek "get off" ~ TrkmT. eñmek < OT., Mid.T. enmek / ėnmek, / inmek.
Celebrity of /ı/
In the historical periods of Turkish language the back palate /ı/ celebrities in word base mostly have become to the front palate celebrity in Turkey and Azerbaijan Turkish due to thinner consonant (y, ş, s, l) and vowel harmony. On the other hand a part of the celebrity flat-narrowthick /ı/ has been rounded in the Turkey Turkish and Azerbaijan Turkish due to labial lips, teeth consonants and the vowel harmony. But, a part of these flat-narrow-thick wovels continued to be used in the old forms in Turkmen Turkish: TT. çizmek "draw" ~ AzT. cızmak ~ TrkmT. çızmak; < OT., Mid.T. çızmak;; TT. yeni ~ AzT. yėni ~ TrkmT. yanı < OT., Mid.T. yañı; TT. inan-~ AzT. inan-"believe" ~ TrkmT. ınan-< OT., Mid.T. ınan-; TT. kaburga "rib" ~ AzT. ġabırğa ~ TrkmT. ġapırğa < Mid.T. ḳabırġa.
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Celebrity of /o/
In the historical periods of Turkish language the inner sound position /o/ celebrities have been contracted due to the effect of various phoneme. But those celebrities are protected in Turkmen Turkish: TT. yukarı "up, upward" ~ AzT. yuḫarı ~ TrkmT. yokarı < OT., Mid.T. yoḳaru / yoḳar / yoḳarı / yoḳḳaru / yokğaru.
Celebrity of /ö/
In the historical periods of Turkish language the inner sound position /ö/ celebrities have been narrowed due to the effect of constricting consonants. But those celebrities are protected in Turkmen Turkish: TT. güzel "beautiful" ~ AzT. gözel ~ TrkmT. gözel < OT. köz+el; TT. türe-"pullulate, be derived" ~ AzT. töre-~ TrkmT. döre-; < OT., Mid.T. töri-/töre-/ törü-; TT. yürü-~ AzT. yėri-~ TrkmT. yörü-"walk" < OT., Mid.T. yorı-/ yoru-/ yöri-/ yörü-.
Consonants
Consonant of /b/
In the historical periods of Turkish language the front, inside, and the last sound position /b/ lip consonants sometimes have turned into voiceless / p / consonant and sometimes the fricative / v / consonant until the process of extending the modern Turkish literary language. A portion of this volume changes has not been realized under the influence of northern and eastern group Turkish dialects in Turkmen Turkish, the use of sound in the old form has been continued: TT. yalvar-~ AzT. yalvar-" beg" ~ TrkmT. yalbar-< OT. yalbar-/ yalvar-/ yalwar-; TT. parmak "finger" ~ AzT. barmaġ ~ TrkmT. barmak < Mid.T. barmak; TT. ver-"give" ~ AzT. vėr-~ TrkmT. ber-< OT. ber-/ bir-/ bėėr-; TT. deli "crazy, mad" ~ AzT. deli ~ TrkmT. telbe < OT., Mid.T. tilbe / telbe / tėlbe/ tėlwe / telü / tilwe / tilfe; TT. var "existing" ~ AzT. var ~ TrkmT. baar < OT. bar / baar; TT. piş-"be cooked" ~ AzT. biş-~ TrkmT. biş-< OT. bış-/ biş-; TT. var-"arrive" ~ AzT. var-~ TrkmT. bar-< OT. bar-.
Consonant of /g/, /ġ/
As it is known, in the historical periods of Turkish language, at the last and domestic sound position / g /, /ġ/ consonants in some cases have turned fricative /ğ/ consonant and in some cases, it has shown a declining trend in the process of extending the Oguz group Turkish literary language. But in Turkmen Turkish a portion of this sound change has not been realized. This consonant in the interior and the last sound position has continued to be used with permeating forms: TT. yirmi "twenty (number) ~ AzT. iyirmi ~ TrkmT. yiğrimi < OT., Mid.T. yigirmi / yigrmi / yėgirmi; TT. kısa "short" ~ AzT. ġısa ~ TrkmT. gıssğa < OT., Mid.T. ḳısġa; TT. emek "labor, toil" ~ AzT. emek ~ TrkmT. emğek < OT., Mid.T. emgek / emgeek / emğek; TT. kaçak "fugitive, escape" ~ AzT. ġaçaġ ~ TrkmT. gaçğak < Mid.T. ḳaçġaḳ / ḳaçḳaḳ; TT. serin "cool" ~ AzT. serin ~ TrkmT. serğin < Mong. serigün; TT. sarar-"turn yellow" ~ AzT. saral-~ TrkmT. sarğar-< OT., Mid.T. sarġar-/ sarğar-; TT. yayla "plateau" ~ AzT. yayla ~ TrkmT. yaazlag < OT.; Mid.T. yaylaġ / yaylaağ; TT. göver-"to flourish" ~ AzT. göyer-~ TrkmT. gööğer-< OT.; Mid.T.
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Consonant of /k/, /ḳ/
In the historical periods of Turkish language, as it is known, / k /, / k / consonants at the beginning of the words have become a soften /g/, /ğ/ consonants in the process of extending of Oguz group the Turkish literary language. But, a portion of this sound change has not been realized in Turkmen Turkish. The voiceless / k /, / k / consonants at the beginning of the words were used with the old forms: TT. göl "lake" ~ AzT. göl ~ TrkmT. kööl < OT., Mid.T. köl / kööl; TT. gönül "heart" ~ AzT. könül ~ TrkmT. köñül < OT., Mid.T. köñül; TT. gömlek "shirt" ~ AzT. köynek ~ TrkmT. köynek < Mid.T. köñlek / kömlek; TT. gölge "shadow" ~ AzT. kölge ~ TrkmT. köleğe < OT., Mid.T. kölige / kölege / kölge / kölik / köletge / köliige; TT. geyik "deer" ~ AzT. keyik ~ TrkmT. keyik < OT., Mid.T. keyik / kėyik
Consonant of /t/
In the historical periods of Turkish language, / t / consonants at the beginning of the words mostly have become a soften /d/ consonants in the process of extending of Oguz group the Turkish literary language. But, a portion of this sound change has not been realized in Turkmen Turkish. The voiceless / t / consonants at the beginning of the words were used with the old forms: TT. damga ~ AzT. damğa "stamp, seal" ~ TrkmT. tağma < OT., Mid.T. tamġa; TT. dam "house, wall, roof" ~ AzT. dam ~ TrkmT. taam < OT., Mid.T. tam / taam; TT. dayak "support, stick" ~ AzT. dayaġ ~ TrkmT. tayak < OT., Mid.T. tayaḳ; TT. deli "mad, crazy" ~ AzT. deli ~ TrkmT. telbe < OT., Mid.T. tilbe / telbe / tėlbe/ tėlwe / telü / tilwe / tilfe; TT. dik-"sew, construct" ~ AzT. tik-~ TrkmT. tik-< OT., Mid.T. tik-; TT. diken "thorn" ~ AzT. tikân ~ TrkmT. tiken < OT., Mid.T. tiken / tikken / tikgen Abbreviations TT.
: (Sümer, 1999: 87-149) . Türkmenler Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetiminde doğuda Amu Derya'dan batıda Akdeniz kıyılarına kadar bir alana yayılmışlardır. Selçuklu hükümdarlarının batıda Bizans ve Haçlılar'la sürekli meşgul olmasından dolayı bazı Türkmen boyları Sultan Sancar'a karşı ayaklanmıştır. Bu karışıklıkların akabinde bölgeye 13. yüzyılda Moğol akınları başlamıştır. Moğol istilası neticesinde ise Türkmen boylarının bir kısmı Maveraünnehir, Horasan ve Mangışlak'a kadar uzanan bölgede kalırken diğer Türkmen boyları Anadolu'ya ve Azerbaycan'a yerleşir. Bu olaydan sonra Türkmenistan'da kalan Türkmenler ile Anadolu'ya gelen Türkmenlerin tarihi ayrı bir seyir takip eder (Saray, 1993: 14 (Clark, 1998:4) . Maveraünnehir ve Horasan'da kalan Türkmenler önceleri Moğolların daha sonra da Timurluların hâkimiyetine girmişlerdir. Mangışlak bölgesindeki Türkmenler 17. yüzyılın ortalarına kadar müstakil bir hayat sürdürmüşlerdir. Türkmen boyları bir müddet Hive Hanlığına bağlı kalmış daha sonra Afşar Türkmen boylarından Nadir Şah'ın hâkimiyeti altına girmişlerdir. Türkmenler 1855'te Hive ordusunu, 1860'ta da İran ordusunu yenerek bağımsızlıklarına kavuşmuşlardır (BuranAlkaya-Yalçın, 2014: 156) . 1873'ten sonra Rus saldırılarına maruz kalmış, uzun mücadeleler neticesinde 1884'te Rusların hâkimiyeti altına girmişlerdir. Türkmenlerin Ruslara karşı bağımsızlık mücadeleleri yıllarca sürmüş, Sovyetler Birliği'nin 1991'de dağılması üzerine bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir.
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Volume 11/10 Spring 2016 Türkmenler Oğuzların boy birlikleri anlayışına bağlı olarak uzunca bir süre yazılı edebiyata sahip olmadıkları ve geniş bir alana yayıldıkları için bugün Türkmenistan'da birçok ağız bölgesi vardır. Boy birlikleri esasına bağlı olarak da günümüzde Türkmenistan'da belli başlı ağız bölgeleri vardır. Bunlar: Modern Türkmen edebî dili temelde Ahal ve Marı'da konuşulan ağızların teşkil ettiği Teke ağzına dayanmaktadır (Clark, 1998:12 Ana Türkçedeki uzun ünlüler çağdaş Türk yazı dillerinden Yakut Türkçesi, Türkmen Türkçesi ve Halaç Türkçesinde sistemli olarak korunmuş, diğer yazı dillerinde ise sınırlı sayıdaki sözcüklerde varlığını sürdürmüştür. Ana Türkçenin uzun ünlüleri sonraki dönemlerde kısalmaya maruz kalmış; kısalma sürecinde geride ön damaksıllaşma, ünlü türemesi, ünlü ikizleşmesi, ötümlüleşme, ünsüz türemesi, ünsüz ikizleşmesi gibi birtakım seslik izler bırakmıştır (Tekin, 1995, s. 123-159; Başdaş, 2007, s. 89-101; Eker, 2013, s. 145-168 TrkmT. aaç "aç" ~ AzT. ac ~ TT. aç < AT. aaç; TrkmT. aağ-"yükselmek, tırmanmak" ~ AzT. ağ-~ TT. ağ-< AT. aaġ-; TrkmT. aağı "ağıt, feryat, ağlama" ~ AzT. ağı ~ TT. ağıt < AT. aaġı; TrkmT. aağına-" 'hayvanlar için' yerde yuvarlanmak, çevrilmek." < AT. aaġna-; TrkmT. aağır-/ aava-"ağrımak" ~ AzT. ağrı-~ TT. ağrı-< AT. haaġrı-; TrkmT. aak "ak, beyaz" ~ AzT. ağ ~ TT. ak < AT. aaḳ; TrkmT. aal "al, kızıl" ~ AzT. al ~ TT. al < AT. aal; TrkmT. aala "ala, alacalı, karışık renkli" ~ AzT. ala ~ TT. ala < AT. aala; TrkmT. aalda-"aldatmak" ~ AzT. alda(t)-~ TT. alda(t)-< AT. aalta-; TrkmT. aar-"yorulmak" < AT. haar-; TrkmT. aav "av"~ AzT. ov ~ TT. av < AT. aab; TrkmT. aat "ad, isim" ~ AzT. ad ~ TT. ad < AT. aat; TrkmT. aaş-"aşmak, geçmek" ~ AzT. aş-TT. aş-< AT. aaş-; TrkmT. aavı "ağı, zehir" ~ AzT. ağı ~ TT. ağı < AT. aaġu; TrkmT. aay "ay, kamer", ~ AzT. ay ~ TT. ay < AT. haay; TrkmT. aaya "aya, avuç içi" ~ AzT. aya ~ TT. aya < AT. haaya; TrkmT. aaz-"az-, yoldan çıkmak, şaşır-" ~ AzT. az-~ TT. az-< AT. haaz-; TrkmT. aaz "az, yetersiz" ~ AzT. az ~ TT. az < AT. haaz; TrkmT. baağ "bağ, ip, sicim" ~ AzT. bağ ~ TT. bağ < AT. baaġ; TrkmT. baay "bay, zengin" ~ AzT. bay ~ TT. bay < AT. baay; TrkmT. baala "çocuk" ~ AzT. bala ~ TT. bala < AT. baala; Trkm. baar "var, mevcut" ~ AzT. var ~ TT. var < AT. baar; TrkmT. çaadır "çadır" ~ AzT. çadır ~ TT. çadır < AT. çaatır; TrkmT. çaağır-"çağır-, seslenmek" ~ AzT. çağır-~ TT. çağır-< AT. çaakır-; TrkmT. çaağa "çocuk" < AT. çaaka; TrkmT. çaal "gri, kır, boz renk" ~ AT. çaal; TrkmT. çaaş-"dağılmak, şaşmak, kendini kaybetmek", ~ AzT. şaş-~ TT. şaş-< AT. saaş-; TrkmT. çaay "çay, dere" ~ AzT. çay ~ TT. çay < AT. saay "dere yatağı"; TrkmT. daaban "taban" ~ AzT. daban ~ TT. taban < AT. taapan; TrkmT. daağ "dağ" ~ AzT. dağ ~ TT. dağ < AT. taaġ; TrkmT. daağa-"dağılmak" ~ AzT. dağıl-~ TT. dağıl-< AT. taaġı-; TrkmT daar "dar" ~ AzT. dar ~ TT. dar < AT. taar; TrkmT. daaş "taş" ~AzT. daş ~ TT. taş < AT. taaş; TrkmT. daat-"tatmak" ~ AzT. dad-~ TT. tat-< AT. taat-; TrkmT. gaaba "kaba, iri, şişkin" ~ AzT. ġaba ~ TT. kaba < AT. ḳaapa; TrkmT. gaabak "göz kapağı" ~ AzT. gapak < AT. kaapak; TrkmT. gaal-"kalmak" ~ AzT. gal-~ TT. kal-< AT. ḳaal-; TrkmT. gaan "kan" ~ AzT. ġan ~ TT. kan < AT. ḳaan; TrkmT. gaan-"kanmak, doymak, doyasıya içmek" ~ TT. kan-< AT. ḳaan-; TrkmT. gaap "Tulum, çuval, torba" ~ TT. kap < AT. ḳaap; TrkmT. gaar "kar" ~ AzT. ġar ~ TT. kar < AT. ḳaar; TrkmT. gaaş "kaş" ~ AzT. ġaş ~ TT. kaş < AT. ḳaaş; TrkmT. gaavun "kavun" ~ AzT. govun ~ TT. kavun < AT. ḳaaġun; TrkmT. laaçın "doğan, şahin" ~ AzT. laçın ~ TT. laçın < AT. laaçın; TrkmT. saağın-"düşünmek" ~ AzT. sakın-~ TT. sakın-<
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AT. saaḳın-; TrkmT. saalğım "serap" < AT. saakım; TrkmT. saarı "sarı" ~ AzT. sarı ~ TT. sarı < AT. saarıġ; TrkmT. saaw-çı "söz götüren, haberci, ulak" ~ TT. sav < AT. saab; TrkmT. saay-"saymak, hesaplamak" ~ AzT. say-~ TT. say-< AT. saa-; TrkmT. saaz "saz, hasır otu, sazlık, bataklık" ~ TT. saz < AT. saaz; TrkmT. taal "söğüt, dal" ~ TT. dal < AT. taal; TrkmT. taam "duvar, çatı, dam, ev" ~ AzT. dam ~ TT. dam < AT. taam; TrkmT. yaağ "yağ" ~ AzT. ~ yağ < TT. yağ < AT. yaaġ; TrkmT. yaal "yele" ~ AzT. yal < AT. yaal; TrkmT. yaan "yan, yan taraf" ~ AzT. yan ~ TT. yan < AT. yaan; TrkmT. yaar-"yarmak" ~ AzT. yar-~ TT. yar-< AT. yaar-; TrkmT. yaas "yas, matem" ~ AzT. yas ~ TT. yas < AT. yaas; TrkmT. yaaş "1. yaş, yıl. 2. taze, yeşil, yaş" ~ AzT. yaş ~ TT. yaş < AT. yaaş; TrkmT. yaat "yabancı, yad" ~ AzT. yad ~ TT. yad < AT. yaat; TrkmT. yaay "yay" ~ AzT. yay ~ TT. yay < AT. yaa; TrkmT. yaaz "ilkbahar" ~ AzT. yaz ~ TT. yaz < AT. yaaz; TrkmT. yazık "suç, günah" ~ AzT. yazıġ ~ TT. yazık < AT. yaazuk.
/ee/, /ää/ Ünlüsü
TrkmT. bääş "beş (5)" ~ AzT. bėş ~ TT. beş < AT. bėėş; TrkmT. çääkmen "deve tüyünden astarsız bir tür ceket" ~ AzT. çepken TT. cepken < AT. çeekmen; TrkmT. dääbişekle-/ dääbşekle-"tep-, tepinmek" ~ AzT. täpin-~ TT. tepin-< AT. teep(in)-; TrkmT. äädik "kısa konçlu çizme" ~ TT. edik < AT. eetük; TrkmT. äär "er, erkek kişi" ~ AzT. er ~ TT. er < AT. heer; TrkmT. ääsle-, ääsğer-"hatırlamak, hatırını saymak" < AT. ees "bellek, hafıza, hatıra"; TrkmT. äädim "adım" ~ AzT. addım ~ TT. adım < AT. aatım; TrkmT. gääbe "gebe, hamile" ~ TT. gebe < AT. keepe "şişik, şişkin"; TrkmT. gäät-"gedik açmak" < AT. keet-; TrkmT. kääkilik "keklik" ~ AzT. käklik ~ TT. keklik < AT. keeklik; TrkmT. nää / nääme "ne" ~ AzT. nä ~ TT. ne < AT. nee.
/ıı/ Ünlüsü
TrkmT. çııban "çıban" ~ AzT. çiban ~ TT. çıban < AT. çııpgan; TrkmT. çııbık "çubuk" ~ AzT. çubug ~ TT. çubuk < AT. çııp "ince, yumuşak dal"; TrkmT. çııbın "sinek" ~ AzT. çibin ~ TT. cibin < AT. çııpın; TrkmT. çıığ "nem, yaş, rutubet, çiğ" AzT. çiy ~ TT. çiğ < AT. çıı; TrkmT. çıığır-"ince, tiz bir sesle bağırmak, çağırmak" ~ AzT. çığır-~ TT. çığır-< AT. çııkır-; TrkmT. dıın-"dinlenmek, nefes almak, dinmek, durmak" ~ TT. din-< AT. tıın-; TrkmT. dıız "diz" ~ AzT. diz ~ TT. diz < AT. tiiz; TrkmT. gıığır-"bağırmak, çağırmak" < AT. kııkır-; TrkmT. gıız "kız" ~ AzT. ġız ~ TT. kız < AT. ḳıız; TrkmT. ııs "is, koku, duman" ~ AzT. his ~ TT. is < AT. ııs; TrkmT. ıız "iz" ~ AzT. iz ~ TT. iz < AT. iiz; TrkmT. kıın "ceza, işkence, suç, zor, çetin, ağır" < AT. kıın; TrkmT. sııl-"silmek" ~ AzT. sil-~ TT. sil-< AT. sııl-.
/ii/ Ünlüsü
Türk dilinin tarihî metinlerinde bazen i bazen de kapalı e ile gösterilen bir ilk hece ünlüsü vardır. Bilindiği üzere Arap harfli tarihî metinlerde, alfabenin ünlüleri tespit etmede yetersizliği ve standart olmayan imlâdan kaynaklanan nedenlerle ilk hecedeki kapalı e (ė) ünlüsü, önceki dönemlerde Yenisey Kitabelerinde ayrı bir işaretle gösterilmiştir. Türk dilinin eski kaynaklarından olan Göktürk ve Yenisey yazıtlarında aynı sözcüğün bazen /i/ bazen de kapalı /e/ ünlüsüyle yazıldığı görülür. Zeynep Korkmaz "Eski Türkçedeki Oğuzca Belirtiler" adlı makalesinde Eski Türkçe metinlerde i ünlüsü ile yazılan "il, iş, it-, bir-, tir-, yiti, yitmiş, kiyik" gibi bazı sözcüklerin ilk hecelerindeki bu /i/ ünlülerinin yer yer açık e'den farklı başka bir ünlü ile yazıldığını, bu ünlünün kapalı e "ė" ünlüsü olduğunu belirtir. Korkmaz; Kültigin, Bilge Kağan, Tonyukuk yazıtları ile Yenisey yazıtlarında ve Brahmi metinlerinde ėlt-, kėrü, kėsre, kėyik 'geyik', yėgirmi, yėr, bėr-'vermek', bėş, ėt-, tė-'demek', tėr-'dermek, toplamak', yėti, ėş 'arkadaş', yėg 'daha iyi' sözcüklerinin kapalı e ünlüsü ile yazıldığını dolaysıyla Eski Türkçede açık e ile i arasında kapalı bir e (ė) ünlüsünün mevcut olduğunu belirtir (Korkmaz: 1975: 433-446) . İslamiyetin kabulünden sonra yazılan eserlerde söz konusu ünlülerin tespiti güçleşmiştir. Zira Arap alfabesiyle yazılan eserlerde ünlülerin "elif, vav ve ye" işaretleriyle gösterilmesi bu ünlülerin tespitini imkânsız hale getirmiştir. Karahanlı, Harezm, Duman, 1999, s. 65-103; Kocaoğlu, 2003, s. 266-281; Argunşah, 2006, yayınlanmamış bildiri; Erdem, 2006, s. 111-148) bu konuya eğilmiş, çalışmalarında kapalı /e/ ünlüsünün ihmal edildiğini, eski imladaki yetersizliklerden dolayı bu ünlünün mevcut olduğunu belirtmişlerdir. Bilal Yücel 14. yüzyıl eserlerinden olan Nehcü'l Feradis'te uzun kapalı e ünlülerinin özel bir harekelendirme sistemi ile yazıldığını belirtir. Yücel, söz konusu eserde uzun kapalı e ünlülerinin "üstün + ye harfi + cezim ( ‫ﭕ‬᷇ ) ya da üstün + ye harfi + üstün" ( ‫ﭕ‬՜՜ ) şekillerinde harekelendirildiğini belirtir. Bu bağlamda bė̄r, bė̄ril-, ė̄ki, ė̄kişer, ė̄l, ė̄n-, ė̄w-, ė̄y, kė̄çe, kė̄din, kė̄n, kė̄ter-, nė̄çeme, tė̄-, yė̄-, yė̄t-, yė̄ti , yė̄tmiş sözcüklerinin uzun kapalı e ünlüsü ile yazıldığını belirtir (Yücel, 2009: 1-3 biiz "ucu keskin delici alet, tığ, çuvaldız" ~ AzT. biz ~ TT. biz < AT. biiz; TrkmT. biiz / biyz "bez, pamuktan dokunan kumaş" ~ AzT. bėz ~ TT. bez < AT. biiz; TrkmT. çiiş "şiş" ~ AzT. şiş ~ TT. şiş < AT. sıış; TrkmT. çiiş-"şişmek" ~ AzT. şiş-~ TT. şiş-< AT. sıış-; TrkmT. diiri "yaşayan, canlı, diri" ~ AzT. diri ~ TT. diri < AT. tiir-"yaşamak"; TrkmT. diire-"dayamak, yaslamak, dayanak yapmak" ~ AzT. dire-TT. dire-< AT. tiire-"dayamak, diremek"; TrkmT. diiş "diş" ~ AzT. diş ~ TT. diş < AT. tiiş; TrkmT. diy-"demek" ~ AzT. dė-~ TT. de-< AT. tėė-; TrkmT. giiç "geç" ~ AzT. gėc ~ TT. geç < AT. kėėç; TrkmT. giice "gece" ~ AzT. gėce ~ TT. gece < AT. kėėçe; TrkmT. giin "geniş" ~ AzT. gėn / geniş ~ TT. geniş < AT. kėėñ; TrkmT. hiin "in, mağara" ~ AzT. hin ~ TT. in < AT. hiin; TrkmT. iiğe "eğe" ~ AzT. yėye ~ TT. eğe < AT. eeke-(k); TrkmT. iil "halk, kabile, insanlar, memleket, ülke" ~ AzT. ėl ~ TT. el < AT. ėėl; TrkmT. iil-"ilmek, ilişmek" ~ AzT. il-~ TT. il-< AT. iil-; TrkmT. iin "en, genişlik" ~ AzT. ėn ~ TT. en < AT. ėėn; TrkmT. iin-/eñ-"inmek" ~ AzT. ėn-~ TT. in-< AT. ėėn-; TrkmT. iir "er, erken" ~ AzT. ėr ~ TT. er / erken < AT. ėėr; TrkmT iir-"yorulmak, bıkmak, usanmak" < AT. eer-; TrkmT. iiri "iri, büyük" ~ AzT. iri ~ TT. iri < AT. iirig; TrkmT. iiş "iş, meşguliyet" ~ AzT. iş ~ TT. iş < AT. iiş; TrkmT iişik "eşik, kapı, evin ön tarafı" ~ AzT. ėşik ~ TT. eşik < AT. ėėşik; TrkmT iy-"yemek" ~ AzT. yė-~ TT. ye-< AT. yėė-.
/oo/ Ünlüsü
TrkmT. coocuk "domuz yavrusu, yabani domuz, çocuk" ~ TT. çocuk < AT. çooçka; TrkmT. cooş-"coşmak" ~ AzT. coş-~ TT. coş-< AT. çooş-; TrkmT. doodak "dudak" ~ AzT. dodak ~ TT. dudak < AT. tootak; TrkmT dool-"dolmak" ~ AzT. dol-~ TT. dol-< AT. tool-; TrkmT. doon "elbise, üst giyecek" ~ AzT. don ~ TT. don < TT. toon; TrkmT. goor "kor, köz" ~ AzT. ġor ~ TT. kor < AT. ḳoor; TrkmT oocak "ocak" ~ AzT. ocaġ ~ TT. ocak < AT. hootçuḳ / hootçaḳ; TrkmT. ood "od, ateş" ~ AzT. od ~ TT. od < AT. hoot; TrkmT. oon "on (10)" ~ AzT. on ~ TT. on < AT. oon; TrkmT. ooy "düşünce, fikir" < AT. ooy; TrkmT. yool "yol" ~ AzT. yol ~ TT. yol < AT. yool; TrkmT. yook "yok, mevcut olmayan" ~ AzT. yoḫ ~ TT. yok < AT. yook.
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/öö/ Ünlüsü
TrkmT. bööl-"bölmek" ~ AzT. böl-~ TT. böl-< AT. bööl-; TrkmT. bööğür-" 'öküz, manda, deve için' bağırmak, böğürmek" ~ AzT. böyür-~ TT. böğür-< AT. böökir-; TrkmT. döön-"tönmek" ~ AzT. dön-~ TT. dön-< AT. töön-; TrkmT. döört "dört (4)" ~ AzT. dörd TT. dört < AT. töört; TrkmT. dööş "göğüs, bağır, döş" ~ AzT. döş ~ TT. döş < AT. tööş; TrkmT. gööbek "göbek" ~ TT. göbek < AT. kööpek; TrkmT. göök "gök, mavi" ~ AzT. göy ~ TT. gök < AT. köök; TrkmT. göön "gön, deri, at derisi, ham deri" AzT. gön ~ TT. gön < AT. köön; TrkmT. kööl "göl" ~ AzT. göl ~ TT. göl < AT. kööl; TrkmT. kööz "köz, kor, ateş" ~ AzT. köz ~ TT. köz < AT. kööz; TrkmT. mööy "örümcek" < AT. böö; TrkmT. ööç "öç, intikam" ~ AzT. öc ~ TT. öç < AT. hööç; TrkmT. ööz "öz, nefis" ~ AzT. öz ~ TT. öz < AT. ööz; TrkmT. ööde-"ödemek" ~ AzT. öde-~ TT. öde-< AT. ööte-; TrkmT. ööğe-"yüreği bulanmak, kusacak gibi olmak, öğürmek" ~ AzT. öyü-~ TT. öğür-< AT. ööki-; TrkmT. ööl "ıslak, nem, yaş, rutubet" ~ AT. hööl; TrkmT. öön-"çıkmak, yerden bitmek, büyümek" < AT. hüün-; TrkmT. öör-"çıkmak, belirmek, yükselmek" < AT. öör-; TrkmT. sööğ-"sövmek, küfretmek" ~ AzT. söy-~ TT. söv-< AT. söök-; TrkmT. töör "çadırın başköşesi" < TT. tör < AT. töör.
/uu/ Ünlüsü
TrkmT. buu "bu (işaret adılı)" ~ AzT. bu ~ TT. bu < AT. boo; TrkmT. buuğ "buğu" ~ AzT. buğ ~ TT. buğu < AT. buu; TrkmT. buut "but" ~ AzT. bud ~ TT. but < AT. buut; TrkmT. buuz "buz" ~ AzT. buz ~ TT. buz < AT. buuz; TrkmT. duuz "tuz" ~ AzT. duz ~ TT. tuz < AT. tuuz; TrkmT duuş "darşı, civar, yakın, eş, denk" ~ AzT. tuş < AT. tuuş; TrkmT. guudur-"kudurmak, azmak, aşırı olmak" ~ AzT. ġudur-~ TT. kudur-< AT. ḳuutru-; TrkmT. guura-"kurumak" ~ AzT. ġuru-~ TT. kuru-< AT. ḳuurı-; TrkmT. tuuğ "tuğ" ~ AzT. tuğ ~ TT. tuğ < AT. tuuġ; TrkmT. uuç "uç" ~ AzT. uc ~ TT. uç < AT. huuç; TrkmT. uun "un" ~ AzT. un ~ TT. un < AT. huun; TrkmT. uuz "iyi, güzel, usta, sanatkâr" ~ TT. uz < AT. uuz; TrkmT. yuurt "yaylak, obanın göçtüğü yer" ~ AzT. yurd ~ TT. yurt < AT. yuurt.
/üü/, /üy/ Ünlüsü
TrkmT. düyr-"dürmek, katlamak" ~ AzT. dür-~ TT. dür-< AT. tüür-; TrkmT. düyp "dip" ~ AzT. dib ~ TT. dip < AT. tüüp; TrkmT. düyş "düş, rüya" ~ AzT. duş ~ TT. düş < AT. tüüş; TrkmT. güyç "güç" ~ AzT. güc ~ TT. güç < AT. küüç; TrkmT. güyz "güz, sonbahar" ~ AzT. güz ~ TT. güz < AT. küüz; TrkmT. süyt "süt" ~ AzT. süd ~ TT. süt < AT. süüt; TrkmT. süyci "tatlı" < AT. süüçig; TrkmT. tüy "tüy" ~ AzT. tük ~ TT. tüy < AT. tüü; TrkmT. tüyt-"ditmek" ~ AzT. did-~ TT. dit-< AT. tüüt-/tııt-/ tiit-.
Kısa Ünlüler
/a/ Ünlüsü
Eski Türkçe döneminde sözcük köklerindeki arka damaklı /a/ ünlüleri öndamaksıllaştırıcı ve daraltıcı ünsüzlerin (y, ş, s, ş) etkisiyle Türkiye Türkçesi ve Azerbaycan Türkçesinde incelip daralırken Türkmen Türkçesinde eski şekilleriyle kullanıldıkları görülür: TT. dış 'dış, dışarı, uzak" ~ AT dış ~ TrkmT. daş < ET., OT. taş (EUTSV:312; EUTS:227; AEDPTCT:560; KTS: 759; HATS: 127 ); TT. yine ~ AzT. yenä ~ TrkmT. yaña / yene < ET., OT. yana (EUTS:283; EUTSV:385; AEDPTCT: 943; KTS: 939; HATS: 659); TT. yeni ~ AzT. yėni ~ TrkmT. yañı "yeni" < ET., OT. yañı (EUTS:283; EUTSV:385; AEDPTCT:943; KTS: 942; HATS: 660); TT. elma ~ AzT. alma ~ TrkmT. alma < OT. alma / almıla (AEDPTCT:146; KTS: 36 ; HATS: 41); TT. dışarı ~ AzT. dışarı ~ TrkmT. daşarı "dışarı" < ET., OT. taşġaru / taşḳaru (EUTSV: 312; EUTS: 227; AEDPTCT: 503; HATS: 571).
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Volume 11/10 Spring 2016 Yaaşıl oraayanı ovsunı bilen. "Yeşil ve pembe büyüsü ile." (Kara, 1997: 28) .
Usul bile açdı yaadı yañadan "Yavaşça açtı zihni yeniden." (Kara, 1997: 258) .
Olarıñ oglı Kakajaan yañı dokuz yaaşına yetende olarıñ durmuşı birden bozuldı. "Onların oğlu Kakacan henüz dokuz yaşına geldiğinde onların yaşamı birden bozuldu." (Aşır, 2012:1) Bäşim aç gapıını! diyip daşardan biiri gııgırdı. "Beşim aç kapıyı diye biri bağırdı." (Aşır, 2012:6) .
Hangulı köynekçe, ayagı yalañaç, kellesi tahyaça ortaa çıkıp serenjaamçıınıñ elinden sütük guşagı alıp, haybatlı keserilip durdı. "Hankulu gömlek katında, ayağı yalın, başı takkeli meydana çıkıp tellağın elinden yünden kuşağı alıp hızlıca uzanıverdi (Aşır, 2012:20) .
Daşdan çavuş çakma diydiñ. "Uzaktan fısıldama dedin." (Kara, 1997:110) .
Yööne veli yañı yene biirine / Demlenmedik çaayı edipdir hödür. "Yalnız az önce yine birine / Demlenmemiş çayı etmiştir ikram." (Kara, 1997:548) .
Almalı bağlık bolup / Aylandıryaar daşında. "Elmalı bahçelik olup / Dolaştırıyor dışında". (Kara, 1997:604) .
Weziir derrew daşarı çıkyaar. "Vezir hemen dışarı çıkıyor." (Kakalıyewa-Otuzow, 1995:225) .
/e/ Ünlüsü
Eski ve Orta Türkçe döneminde sözcük köklerindeki açık /e/ ünlülerinin bir kısmı daraltıcı /y/ ünsüzü, ünlü benzeştirmeleri ve ünlü uyumlarının etkisiyle günümüz yazı dillerine ulaşıncaya değin daralmaya maruz kalmıştır. (EUTS:71, 94; EDPCT:132; EUTSV: 125; KTS: 72, 109; HATS:169, 170, 255) .
Geyerdim köyneğini. "Giyerdim gömleğini." (Kara, 1997: 116) .
Otıırın armaanlı eşit, Aşğabat. "Otururum üzüntülü, işit, Aşkabat." (Kara, 1997: 26) .
Beyik binaa guryan oğluñ ööci baar. "Büyük bina yapan oğulun öcü var." (Kara, 1997: 28) .
Ol her nääçe dızadı weli dızadığıça aşaak gitdi. "O her ne kadar atıldıysa da atıldıkça aşağı düştü." (Kakalıyewa-Otuzow, 1995:324) .
Ençe ıızlar, ence goollar görüpdi. "Nice izler, nice vadiler görmüştü." (Kara, 1997:32) Wah, onuñ daragını yañıja öözüm eltip berdim." (Ah, onun tarağını henüz iletiverdim." (Çarıyew, 2004:35) .
Ol öñki gelen yeri bilen, yol bilen aylanıp gaytmaan kötel yooda bilen daagıñ jülgelerinden eñdi de, öylerine bakan gönülääp gaytdı. "O ilk geldiği yerden yoldan dolanıp geri dönmeden yokuşlu patika yol ile dağların vadilerinden indi de evlerine taraf doğruca gitti." (Kerbabayew, 1992:109) 
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International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 11/10 Spring 2016 Bir taamıñ kölegesinde uzak wagtdan bääri bıçgı, çekiç sesi eşidilyäärdi. "Bir evin gölgeli tarafında uzun süreden beri biçki, çekiç sesi işitiliyordu." (Kerbabayew, 1992:135) .
Ekizlerem göryäädik… "İkizleri de görüyorduk." (Kerbabayew, 1992:163) .
/ı/ Ünlüsü
Türk Dilinin tarihî yazı dillerinde sözcük köklerindeki arka damaklı /ı/ ünlüleri öndamaksıllaştırıcı ünsüzlerin (y, ş, s, ş) Buu çızık kööne carı. "Bu çizgi eski yatağı." (Kara, 1997: 602) .
Bedesi yıgnalıp, yañı göök öwsüp başlaan yoruncaanıñ aarası bilen suw endigaan akyaardı. "Kuru otu yığılıp henüz yeşermeye başlayan yoncanın arasında su düzenli akıyordu." (Aşır, 2012:3).
Agam, bu iişi maña ınansañız men gideyin. "Ağabey, bu işte bana inanıyorsanız gideyim." (Aşır, 2012:8) .
Kim öñürti gelse şu daaşıñ yüzüne çızık çızmalı diyipdir… "Kim daha önce gelirse şu taşın yüzüne çizgi çizmeli demiş…" (Kakalıyewa-Otuzow, 1995:122) .
Ol bir taamda bir nääçe gapırgaları döwlüp çala jaan yatan şaazadaaları gördi. "O bir evde kaburgaları kırılmış can çekişen nice şehzadeleri gördü." (Kakalıyewa-Otuzow, 1995: 324) .
Gıığırıpdır gelin goñşı gapıdan "Bağırmış gelin komşu kapıdan." (Kara, 1997: 776) .
Tomus wagtı bolsa Mapbagı ısıtma tutmağı da mümkiindi. "Yaz ayı olsa Mapbak'ı sıtma tutması da mümkündü." (Kerbabayew, 1992: 256) .
Başşeviğe döönen garındaşım baar. "Bolşeviğe meyleden kardeşim var." (Kara, 1997:724) .
Bir tarapda topar çaaga / Garpız yolyaar (sakçı yokkaa) "Bir tarafta bir grup çocuk/ Kapuz koparıyor bekçi yokken." (Gurbannepesow, 1995: 78) .
/i/ Ünlüsü
Türk dilinin tarihî dönemlerinde iç ses konumunda kiçig sözcüğündeki /i/ ünlüleri analojik sebeplerle Türkiye Türkçesinde yuvarlaklaşma eğilimi gösterirken Azerbaycan ve Türkmen Türkçelerinde korunmuştur:
TT. küçük ~ AzT. kiçik ~ TrkmT. kiçi < ET.,OT. kiçig (EUTS: 109; EUTSV: 187; AEDPCT: 696; KTS: 428; HTS: 325).
Kiçi oğlı esğerliğe gidipdir. "Küçük oğlu askerliğe gitmiş." (Kara, 1997: 312) .
Uludırın öytme etseler taarııp. / Kiçidirin öytme peseltse gööriip "Büyüğüm (diye) düşünme överlerse (seni), Küçüğüm (diye) düşünme alçartırsa (seni) kıskanç" (Gurbannepesow, 1995: 36 Yüzüni yokarı tutup gezgin. "Başın dik gez." (Kakalıyewa-Otuzow, 1995: 232) .
Yokarıık galyaan menem. "Yukarı çıkıyorum ben de." (Kara, 1997: 84) .
/ö/ Ünlüsü
Türk dilinin tarihî dönemlerinde iç ses konumundaki /ö/ ünlüleri daraltıcı ünsüzlerin etkisiyle daralırken Türkmen Türkçesinde eski şekliyle kullanıldığı görülür: TT. güzel ~ AzT. gözel ~ TrkmT. Gözeller dünyääsi diyen aadı baar. "Güzeller dünyası diye adı var." (Kara, 1997: 228) .
Derelääñ gujagı gözeldir gözel. "Derelerin kucağı güzeldir güzel." (Gurbannepesow, 1995: 30) .
Iıza çekilmääge ulag tapılmazlık howpı dörääpdir. "Geriye çekilmek için araç bulmama korkusu çıkmış." (Hojageldiyew, 1991:13) .
Mañlayımda döredi burçak burçak diğirler. "Anlımda türedi boncuk boncuk taneler." (Kara, 1997: 262) .
Yörüüñ, näämedigini görkezeyin. "Yürüyün, ne olduğunu göstereyim." (Aşır, 2012:29) .
Övey ene yaalı garadık yere. "Üvey anne gibi baktık yere." (Kara, 1997:658) .
/u/ Ünlüsü
Türk dilinin tarihî dönemlerinde "yorunçḳa / yorınçġa / yorunçġa / yorınça" sözcüğündeki iç ses konumundaki dar-yuvarlak /u/ ünlüsü ses olayları neticesinde Türkiye Türkçesiyle Azerbaycan Türkçesinde düşme eğilimi göstermiş, Türkmen Türkçesinde ise korunmuştur: TT. yonca ~ AzT. yonca ~ TrkmT. yorunca < ET., OT. yorunçḳa / yorınçġa / yorunçġa / yorınça (EUTS: 303; EUTSV: 409; AEDPCT: 971; KTS: 1018); Ol peline-de Nazar yorunca ekyäärdi. "O tarlasına da Nazar yonca ekiyordu." (Aşır, 2012:1).
/ü/Ünlüsü
Türk dilinin tarihî dönemlerinde iç ses konumundaki dar-yuvarlak /ü/ ünlüleri bazı sözcüklerde çeşitli ses olayları neticesinde Türkiye Türkçesiyle Azerbaycan Türkçesinde düzleşmeye maruz kalmıştır. Bu ünlüler Türkmen Türkçesinde eski şekileriyle kullanılır: TT. dip ~ AzT. dib ~ TrkmT. düyp < ET., OT. tüb / tüp / tüüb (EUTS:351; EUTSV: 339, 258; AEDPCT: 434; KTS: 848; HTS: 612); TT. bin-~ AzT. min-~ TrkmT. mün-< ET., OT. bin-/ mün-/ min-(EUTSV: 229, 233, 258; AEDPCT: 348; KTS: 551; HTS: 416).
Siñyäär çola yerde deryaañ düybüne. "Siniyor ıssız yerde ırmağın dibine." (Kara, 1997: 168) .
Siziñ yaadıñızda baarmı, biz her haysımız olarıñ biiriiniñ üstüne atlayın mündik. "Hatırlıyor musunuz, her birimiz onların üstüne atla bindik." (Kerbabayew, 1992 (Kerbabayew, :2228 .
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ÜNSÜZLER
/b/ Ünsüzü
Türk dilinin tarihî dönemlerinde ön, iç ve son ses konumundaki /b/ dudak ünsüzleri Çağdaş Tük yazı dillerine uzanan süreçte ya ötümsüz karşılığı olan /p/ ünsüzüne ya da sızıcılaşarak /v/ ünsüzüne dönüşmüştür. Kuzey ve doğu grubu Türk lehçelerinin etkisi altındaki Türkmen Türkçesinde ise bu ses değişikliğinin bir kısmı gerçekleşmemiş, sesin eski şekliyle kullanımı devam etmiştir (Karaağaç, 2012: 174-180 Yalbarıbam yakarıbam bolmayaar "Yalvarıp yakarmak ta mümkün olmuyor" (Kara, 1997: 210) . Barmaklar! / Atırlı uzuk barmaklar. "Parmakalar! Güzel kokulu, uzun parmaklar" (Kara, 1997: 68) .
Yaazıñ yağtı yağmırı övşün berdi güllere. "Baharın parlak yağmuru ışık verdi çiçeklere." (Kara, 1997: 16) .
Telbe bolyaan yaa daa men. "Deli oluyorum yoksa ben" (Kara, 1997: 282) .
Bir başıñ baar, müñ işiñ baar dünyääde. "Bir başın var, bin işin var dünyada." (Gurbannepesow, 1995: 31) . …içi iki saanı ulı ağaç çemçeli, yaaglı gowurma bilen bişirilen uunaş geldi. "İçinde iki tane büyük ağaçtan kepçeyle, yağlı kavurma ile pişirilmiş bir yemek geldi." (Aşır, 2012: 15) .
İner oğlı turıınçaa / Bişirer süydi ene. "İner oğlu kalkıncaya kadar / Pişirir sütü anne." (Kara, 1997:392) .
Bir deñziñ gırasından gidip baryaarkaa bir öyün üstünden barıpdır. "Bir denizin kenarından giderken bir evin üstüne varır." (Kakalıyewa-Otuzow, 1995:421) 
/g/ Ünsüzü
Türk dilinin tarihî dönemlerinde bilindiği gibi iç ve son ses konumundaki /g/, /ġ/ ünsüzleri Oğuz grubu Tük yazı dillerine uzanan süreçte bazı durumlarda sızıcılaşarak /ğ/ ünsüzüne dönüşmüş bazı durumlarda ise düşme eğilimi göstermiştir. Türkmen Türkçesinde ise bu ses değişikliğinin bir kısmı gerçekleşmemiştir. Bu ünsüz iç ve son ses konumunda sızıcı şekliyle kullanılmaya devam etmektedir (Karaağaç, 2012: 194-200; Eker, 2010: 125-126 
